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THE HUMAN CONSEQUENCES 


















examine  the main  factors  repeatedly  cited as 

















Map 1. The  Moluccan  islands of eastern  Indonesia, illustrating principle  places mentioned  in  the text. By the Moluccas, I 
understand here those islands lying within the boundary of the present­day  Indonesian province of Maluku. The numbered 
locations  are as follows  : 1. Wahai; 2. Pasahari; 3 - Bula; 4. Masiwang area; 5. Maneo and Seti; 6. Tehoru; 7. Tamilouw and 
Yalahatan; 8. Sepa area (includes villages of Rohua, Bunara, Watane, Hahuwalan, and formerly, Aihisuru); 9  Amahai;  10. 
Makariki;  11. Ruatan transmigration  area (including Simalouw);  12. Kairatu. The area on Seram bounded by a thick  line 
shows the position of the Manusela National Park. 
HUMAN IMPACT ON THE FORESTS 


















rea selanica  and one other), compared with 300 
species on Borneo; there  is just  one  Eucalypt 
(Eucalyptus  deglupta)  compared with 450 in 




















[Edwards, 1993 : 3]. Although there have been a 
few surveys on Halmahera and Seram, there has 
been relatively little quantitative  study of Moluc­

































































Coix, Cenchrus,  millet (Setaria italica),  and 
Sorghum  [Visser, 1989]. Millet  is also important 
in parts of the Kei islands, and Coix and dry rice 
on a small scale more widely  [e.g. Ellen, 1973 : 




























to rise [Kantor Statistik  Provinsi Maluku, 1989]. 











cates  and accidentals,  through  the  deliberate 
planting of non­endemic non­domesticates, such 
as Tectona grandis  [Ellen, 1987], and through 
the inadvertent dispersal of seeds from such use­

































































parameters of what  is sustainable.  In  addition, 
technical constraints on cutting (the use of axe 





Imperata cylindrica  [Edwards, 1993  : 8], some­














































also for  fast­growing  pulp trees[2].  Initially, this 
was in the form of small groves adjacent existing 































nous way of  life  in  a number  of  parts  of  the 
Moluccas, not least because foresTs contain good 
quality Shorea  (meranti)  [Edwards et. al. 1993: 
68]. What makes Moluccan forests more vulne­
rable  is the small  surface area of most  of the 










ranga.  In this same area Shorea  has  been strip­
ped from ridges, replaced by the invasive grass 
Imperata,  leaving patches of mixed evergreen 
















































been inhabited  by humans.  In  the case of the 
smaller islands this would account for their early 
depletion. Since 1600, however, we have clear evi­
dence  for  deforestation  through  relocations 
within the same island, inter­island  migration 











































increased to  35,100 between  1980  and  1985. 
Although only 2 percent of the total provincial 
population, they represented 17 percent of the 














mahera  and  174  on  Aru,  a  total  of 62,103 
individuals  [Goss, 1992:89­90]. There has been 
a tendency for family  size to increase in recent 


































forest than  for  rice. At this point  the problems 




























farmers  is  not  surplus  to  requirements.  The 
government has in places expropriated disputed 
territory  and not  compensated  owners  [Goss, 













been  attempts  to  incorporate  local  «tribal» 
peoples into  transmigration  schemes: on Burn 
















































gements  upon which  I  have already  reported 
[Ellen, 1 9 7 7 ;  1978:81­107]. Here, I draw on  this 
earlier work, and present only enough informa­
tion to clarify the main issues being discussed. 
Land tenure circa 1970: normative arrangements 
The  clan Matoke is held to  be primus inter 
pares  with respect to many ritual matters, inclu­
ding  those relating to  the utilization  of forest 







Malay as  «ownership» (punya, to possess; milik, 
property). The role is personified in the «lord of 
the land», the ia onate  Matoke, who is ultima­






the person of  the  so­called ia onate  Matoke 






jurisdiction,  authority  must  theoretically  be 





of  its own  traditional territory. It  is  the head of this 
clan or his proxy who  must  be  present when forest 
is first cut, in order to seek permission from the 















for  as  long  as  the claim  is  effectively perpetuated. 






Changes in land Tenure. 18B0-1970 
The  above  highly­compressed  summary 




place. The  factors involved  can  be  grouped under 
five headings; 1. the creation of multi­clan sett­
lements, 2.  cash­cropping, 3. land scarcity,  4.  sale 
of land, 5. and market individualism. All of them 
are discussed in detail  in Ellen, 1977,  and the 
issue of market individualism is taken further in 

















































































for  9,000  Indonesian  rupiahs,  and  during 





























For the basis of figures  listed in columns 2 and 3 see footnote  2. The Sepa figure for  1971  (based on  1970 data) was provided by the Kantor 
Sensus dan Statisik, Dati I I . Maluku Tengah. Masohi. The remaining sources are: Amahai  19711 Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Maluku. 
1972]:  Amahai 1978. Sepa 1978 [Kantor Sensus dan Statistik  Propinsi Maluku,  1980]:  Amahai 1979 1981.1983, Sepa 1983 [Kantor Kecamatan 






Census Year Robua Total Total Sepa Tot. Amabai 
mmm  mm  (kecamatan) 
ШШШШШЙШ   ШЁЛ 
mmm  ш т ш   496  2667  18,538 
ШШШЕ Е Ш   mm  196  544 
1975  207  575 
шкшкм шш 
• • •  1  • Н Я В Я В  т м ш т т т ш  
• • • • • i  1  25,207 
1980  30,820 
1981  • M B  • •  747  • • • • • • » 3 1 . 0 2 3 
ш ш ш ш яш ш  
• Ж   35,306 
1986  268+  744 


























sand square  kilometres[5]  enabled them  to sell 
land to other incomers. This alleviated the gro­
wing pressure on Nuaulu land generally and per­









































































dell­Monroe, 1993 : 236-7]. But the law is inter­
nally contradictory, as are the goals and interests 
of different  government departments. The result 






















of decrees is common  in  Indonesia  [SKEPHI, 





































































































































































































































all  land must be  regarded as the legal 
entitlement  of the  Nuaulu, and 
subtract this from the official area. 
The area left includes part of the 
Mauusela (Wae Mual)  National 
Park, a forest reserve of some 
186,000 hectares and in which 
settlement  is officially  prohibited. 
There is evidence for a similar 
benign government attitude towards 
indigenous rights from Seti and some 
closeby villages along the north coast 
of Seram, where people reportedly 
enjoy «exclusive»  rights to ancestral 
land. 
